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11 | K L O E B L E  
 
 
“And my son doesn’t give a damn about me.”  She strides through the kitchen, 
determinedly but without haste, and into the bedroom, ignoring Erich’s muttered request 
for another cup of camomile tea. She locks the door, slips out of her clothes, carefully 
folding them over the back of a chair, sticks her earplugs in her ears, draws the curtains 
closed, and crawls under the bedclothes. 
She cries. Silently.  
  
1 
 
When she opened her eyes again, the ball of dust had disappeared. Her heart was beating 
harder – it must have been in anticipation. She had won. The dust ball had lost, and she 
had won. Who cares what may have happened yesterday? She wasn’t going to let any 
memories drag her down. After all, the second half of her life lay ahead of her. It would 
be wonderful, the best half. No more braces or maths homework; without the pill, 
wedding plans or labour pains, she would be able to reap the rewards of her life so far, 
starting with a small party to celebrate Simon’s success. She wouldn’t need hope for that. 
No: she – mother, homemaker and wife – she was the hope.    
Something either warm or very cold, she wasn’t sure which, suddenly crawled across her 
skull towards her face. She could only manage to open her right eye. The curtain was 
hanging limply in front of the window. Then, before she was able to send another 
command to her index finger, the image blurred before disappearing completely.   
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